**Научна проектная работа,**

**посвящённая 70-летию победы в Великой Отечественной войне**

**Введение**

В качестве темы для исследовательской работы был выбран один из самых страшных и, в то же время, важных периодов 20 века – Великая Отечественная война 1941-1945 годов, а именно трагические события в Краснодаре в августе 1942 года (в частности оборона Пашковской паромной переправы).

Цель исследования:

1. познакомить школьников с историей родного города;

2. повысить чувств патриотизма;

3. сохранить исторические факты для будущих поколений.

В преддверии празднования 70-летия победы, а также на фоне происходящих в мире и Украине событий, эта тема особо актуальна, ведь человек, не помнящий историю, не может развиваться, это человек без будущего.

В связи с тем, что достоверных сведений о произошедших в августе 42 года событиях мало, в работе, по большей части, использованы воспоминания участников обороны паромной переправы как советской, так и немецкой армий, жителей Краснодара.

**1. Июль 1942 года**

Можно читать много книг, смотреть документальных фильмов, изучать архивные документы, но воспоминаний живого человека, видевшего своими глазами войну, принимавшего участие в боях, не заменит ничто.

В данной работе большое место занимают такие воспоминания Сергея Григорьевича Дробязко, родившегося 6 июля 1925 года в Краснодаре и ставшего свидетелем страшных событий в августе 42 года.

В конце 1942 года немцы подходили к Краснодару.

К этому времени большинство мужчин и совершеннолетних ребят забрали в армию. В городе остались совсем мальчишки, ещё школьники, среди которых был и Сергей Дробязко. Ему и его друзьям на тот момент едва исполнилось 17.

Сейчас создано представление о семнадцатилетних призывниках военных лет как о смелых добровольцах. Но, по воспоминаниям Сергея Григорьевича, это не совсем так. Хотя и уклоняющихся от армии не было.

Всех ребят собирали в военкомате, который находился в то время на ул. Шаумяна. Это было двухэтажное здание с аркой посередине и плотно закрытыми тяжёлыми деревянными воротами.

После недолгой комиссии и стрижки, ребят вывели через ворота и повели по ул. Красной, вдоль так хорошо знакомых, но уже далёких мест – кинотеатров «Колосс» и «Великан», где мальчишками они смотрели фильмы, мимо Дворца пионеров, в котором был желанный авиационный кружок, мечта всех ребят. Там же, во дворе, спустя время, фашисты расстреливали людей…

Так, пешей колонной, через весь город, по Красной, Пролетарской, мимо Художественного музея, по Тельмана, минуя нефтезавод и дальше, дальше, призывники дошли до трамвайной линии, которая соединяла город и станицу Пашковскую. На ул. Таманской, в школе напротив Дубинского кладбища их и разместили.

Спали на голых полах в пустых классах, ели то, что успели взять с собой из дома. Все ждали чего-то.

Через три дня колонну привели в станицу. Ребят снова разместили в школе (сейчас это школа № 57).Туда же прибывали призывники из Пашковской и появились военные.

Через два дня военные привезли и выдали призывникам обмундирование и оружие. Вечером, в нескольких километрах от станицы, ребята приняли присягу и с этого момента стали бойцами Красной Армии, имён многих так и не успели внести в официальные документы.

Уставшие, голодные и непонимающие ещё своего предназначения, молодые бойцы продолжали пешее движение в сторону Динской. Время от времени в степи вспыхивали полосы автомобильных фар. Иногда в небе раздавалось завывание немецких самолётов, и тогда степь замирала, фары гасли.

Вдали виднелось багровое зарево и доносились взрывы. Там был город, их город, Краснодар. Говорили, что немцы бомбят его…

Так прошел еще один день.

По воспоминаниям Сергея Дробязко, остановились в каком-то хуторе, на речке Кочеты. Начался обстрел и бойцы двинулись в ту сторону, откуда пришли. К лесу вблизи хутора прорвалась небольшая группа немецких автоматчиков. Они вели себя нагло, веруя в своё превосходство и чувствуя общее настроение деморализованных войск Советского союза.

На лодках, по 4-6 человек отряд переправился через реку. Так призывники оказались в адыгейском ауле.

Как ни страшны последующие события, но вычеркнуть их из памяти людей нельзя. Многие ребята в момент переправы потеряли оружие. И большие командиры, зачитав приказ Верховного Главнокомандующего, который известен до сих пор под названием «Ни шагу назад!». Этот приказ подразумевал жестокую борьбу с паникёрами, дезертирами и дезорганизаторами. Так вот, ребята, потерявшие оружие были причислены к таким и расстреляны тут же. Как вспоминает С.Г. Дробязко: «… нас кровью доучивали. На наших глазах ребята, шагавшие рядом, медленно упали в траву… Позже всё объяснило слово «война»…».

Дальше начались самые трагические события. Для достоверности приведём выдержки из журнала командира одного из взводов 349 стрелковой дивизии:

*«... по предварительным данным в дивизии личного состава всего: 1137 человек, в том числе среднего начсостава-211, младшего начсостава -20 и рядового-806. Более 50% наличия бойцов совершенно не имеют у себя оружия. Боеприпасы совершенно отсутствуют. Артвыстрелов имеется 106 штук для самообороны». К моменту боев за Краснодар 1195-й артполк был выведен за Кубань из-за отсутствия боеприпасов.*

*1 августа 1942г. Военный Совет Северо-Кавказского фронта, принимает Постановление о всеобщей мобилизации на территории Краснодарского края. Наряду со взрослыми мужчинами (до 55 лет) повестки получили и вчерашние школьники – призывники 1924-1925г. Удалось установить: на оборону Краснодара мобилизовали 19 тысяч человек, из которых 13 761 – семнадцатилетние-восемнадцатилетние.*

Г.К. Казаджиев, заслуженный тренер и мастер спорта СССР, многократный чемпион СССР и РСФСР по акробатике вспоминал: «1 августа 1942г. нас собрали в здании областной адыгейской больницы на Красной. Через день-два перевели в станицу Пашковскую, где экипировали.

Но обмундирования и боеприпасов было в два раза меньше положенного, поэтому мне досталась гимнастерка и карабин, а моему товарищу - шаровары и патроны».

Далее данные из журнала:

*«2 августа 1942г. Воинские соединения 56-й Армии в составе 30-й Иркутской дивизии, 339-й и 349-й стрелковых дивизий получили боевой приказ: к утру 3 августа занять оборону по Краснодарскому оборонительному обводу, доукомплектоваться, прочно укрепиться на рубеже обороны и всеми усилиями разбить врага на подступах к городу. Пополнение поступало из Краснодарского городского военкомата, необмундированное, без оружия, рождения 1924-1925гг., часть из них была совершенно необучена, другая – лишь по программе ОСОВИАХИМа. Почти весь состав прибывшего пополнения не принимал присяги.*

*4 августа 1942г.*

*Командарм 56-й Армии Рыжов принимает срочные меры по усилению обороны и приказом объявляет Краснодарский обвод основным войсковым рубежом. 349-я стрелковая дивизия сосредотачивается в районе ст. Пашковской.*

*6 августа 1942г.*

*Политотделы проводят политзанятия по темам «Измена Родине – тягчайшее преступление», «Трус и паникер – худший враг».*

*7 августа 1942г.*

*Наши дивизии продолжали, как могли, пополняться личным составом и вооружением. Большую тревогу вызывало отсутствие боеприпасов. 1169-й стрелковый полк в ночь на 8.08.1942г. не имел ни одного патрона. Винтовки поступали без ремней.*

*8 августа 1942г.*

*Немцы активизировали свои действия по всей линии фронта. В 17.00 часов 30 автомашин с пехотой, 20 танков, свыше 100 мотоциклов противника прорвались через боевые порядки 339-й дивизии и вышли к северо-западной окраине Краснодара. Как развивались события на этом участке фронта, установить трудно.*

*Записей в журнале боевых действий и оперсводок штаба дивизии за 8-9 августа 1942 г. не удалось найти. Известно, что командир дивизии полковник Морозов и военком полковой комиссар Григорьев были отстранены от занимаемых должностей и преданы суду Военного Трибунала.*

*9 августа 1942г.*

*На рассвете 9 августа 1942г. немцы заняли центр города и стали переводить туда штабы и тыловые подразделения. Создавалась угроза, что советские дивизии будут отрезаны от переправы через реку Кубань в районе ст. Пашковской.*

*10 августа 1942г.*

*3-й батальон 30-й стрелковой дивизии был переправлен на северный берег реки Кубань. Этот батальон был полностью укомплектован еще необстрелянными краснодарскими призывниками. И здесь у переправы они приняли свой первый бой».*

О том, как это было, вспоминает Леонид Максимович Дунаев: «10 августа 1942г. приказали занять оборону в районе кирпичного завода на правом берегу Кубани. Ночью начался обстрел. 11 августа с рассветом пошли в наступление, потом узнали, что немецкие танки обходят с флангов, и вернулись на старые позиции. Мы должны охранять мост через Кубань. Я попал в крайний окоп, метрах в 100-150 от моста. Почти сразу за окопом начиналось кукурузное поле. Оттуда раздались голоса, говорили по-немецки. Потом послышалось: «Рус, сдавайся!» Мы наугад выстрелили в кукурузу. В ответ полетели гранаты. Осколком меня ранило в левую ногу, оцарапало лицо. Раненый, я наугад побежал к мосту. В то же время немцы вышли к мосту слева и начали интенсивный обстрел. Среди ребят возникла паника. Многие побежали на мост, другие вплавь пытались пробраться до противоположного берега. Немцы расстреливали нас в упор, и большинство ребят, конечно погибло. Когда я спустился с моста, встретил автоматчиков из заградотряда. Они увидели на мне кровь и отпустили. В этом бою мы потеряли треть юных ополченцев».

*«11 августа 1942г.*

*В 9.25 наши саперы, получив приказ, произвели взрыв и поджог моста».*

Из воспоминаний В. Басия: «По мосту бежали изо всех оставшихся сил. Вот и противоположный берег. Рядом - кирпичный дом. Из дома вылетел человек в военной форме и, потрясая пистолетом и огромными усищами, приказал: «Ложись!» Едва успели смекнуть, что это Буденный, как раздался мощный взрыв. На наших глазах был уничтожен мост через реку Кубань».

О том, что произошло на Пашковской переправе, в городе узнали сразу. И потянулись женщины туда, где еще дымилась переправа, искать своих сыновей, братьев, любимых...

Жительница Краснодара В.А. Середа вспоминает и не может забыть, как стояла на берегу Кубани и смотрела на плывущие по реке трупы наших солдат и плакала. И снова горькие строки из документов 349-й стрелковой дивизии: «Один батальон 1173-й стрелкового полка, будучи придан 30-й стрелковой дивизии, участвуя в боях, в дивизию не вернулся. Прибыло в дивизию 18 человек из общего числа батальона в 534 человека. Об остальных сведений нет».

Из архивных документов и исследовательских групп удалось установить следующее.

Советская армия боролась за выигрыш во времени. Необходимо было обеспечить отход войск к предгорью Кавказа. По разным источникам, на Краснодар наступали восемь отборных гитлеровских дивизий при мощной поддержке танков, артиллерии и авиации. Обороняли кубанскую столицу три обескровленные дивизии 56-й армии, которым катастрофически не хватало бойцов, оружия и боеприпасов. В обороне переправы участвовали девятнадцать тысяч бойцов. Четырнадцать тысяч из них были необстрелянными подростками или пенсионерами.

«По всему периметру Краснодара было несколько оборонительных обводов, и немцы, прорывая каждый из них, пытались сделать окружение. И если бы немец взял Пашковскую переправу, если бы немец взял елизаветинскую переправу, через хутор Копанской, как он хотел, тогда наши войска оказались бы в каменном мешке» — Алексей Корецкий, руководитель поисковой организации «Щит и меч».

В это время немецкое радио поспешило объявить о взятии Краснодара. Пашковская переправа стала для фашистов настоящей костью в горле. И они стянули сюда ударные группы. Но допустить противника к стратегической ниточке, связывающей город с большой землёй, было нельзя. Когда первым вражеским солдатам оставалось пробежать до моста двадцать метров, понтонное укрепление было взорвано.

Вот как эти события видели с немецкой стороны.

Из книги Вильгельма Тике «Марш на Кавказ»: *«9-го августа немецкое радио объявило: «Сегодня нашими войсками был захвачен Краснодар...» Но это соответствовало правде лишь наполовину. Восточный пригород Пашковская по-прежнему стойко обороняли советские части. Через предмостное укрепление продолжали проходить на другой берег многочисленные советские колонны. Ночью форсированным маршем подошел 308-й гренадерский полк 198-й пехотной дивизии. Ему была поставлена задача атаковать предмостное укрепление у Пашковской и захватить русский понтонный мост. Около полудня подготовка к наступлению была закончена. Ударной группе, созданной из 7-й роты 307-го полка, под командой лейтенанта Вича удалось вклиниться в оборону советских войск на восточной окраине Пашковской и закрепиться там, несмотря на сильные контратаки. Одновременно части 125-й пехотной дивизии атаковали Пашковскую с севера. В 17-00 к месту прорыва были подтянуты остальные подразделения 308-го гренадерского полка. Его командир полковник Шульц сам повел своих людей в атаку, а 3-й батальон полка был направлен в обход. Он почти уже пробился к понтонному мосту, но был остановлен яростными контратаками и вынужден был перейти к обороне.*

*11-го августа бои за понтонный мост возобновились с новой силой. К полудню майор Ортлиб со своим 1-м батальоном 421-го полка 125-й пехотной дивизии приблизился к мосту на расстояние прямой видимости. 2-я рота капитана Зецлера сделала еще один рывок, но в разгаре атаки погиб ее командир. Когда первым немецким солдатам оставалось пробежать до моста двадцать метров, он был взорван. Обломки моста крутились в воздухе, находившиеся на нем в момент взрыва русские автомобили пошли ко дну. Через некоторое время Пашковская оказалась полностью в руках 198-й пехотной дивизии. Лейтенант Вич и полковник Шульц были награждены Железными крестами. Вечером 125-я пехотная дивизия сменила в Пашковской 198-ю, которая затем двинулась снова в восточном направлении, чтобы переправиться через Кубань у устья реки Пшиш...»*

Для верности советские солдаты начинили взрывчаткой огромную баржу. Плавсредство взлетело на воздух. Дальнейшая судьба Краснодара потомкам хорошо известна. Через месяц боёв противник потерял инициативу и перешёл к стратегической обороне. Благодаря эпизоду на Пашковской переправе советские войска успели перегруппироваться и с новыми силами бросились отвоевывать родную землю.

«До сих пор на Кавказе не было ни одного сражения, в котором бы советские части столько удерживали бы занимаемый ими плацдарм и только после выполнения боевой задачи организованно отошли на новые позиции. Потери для такого сражения были минимальными. Поэтому мы и говорим, что Краснодарская оборонительная операция, которая являлась составной частью Армавиро-Майкопской оборонительной операции, вот эта часть была вполне успешной» — Борис Оленский, военный историк и краевед.

О героическом прошлом местным жителям сегодня напоминает лишь скромный памятник и оборванная снасть.

Необходимо отметить, что Пашковский мост один из немногих, которые немцам не удалось захватить неповреждённым.

**Заключение**

Сейчас в средствах массовой информации, интернете и мыслях людей нет единого мнения, что же произошло в августе 1942 года на паромной переправе. Есть и такие, которые утверждают, что не было таких событий вовсе – мост взорвали, столкновения и массовой гибели ребят не происходило. Целью работы не было доказывать или опровергать информацию. Главное, помнить о прошлом, извлекать уроки и делать правильные выводы. Молодое поколение должно знать историю той страшной войны.

Ведь события августа 1942 года сыграли важную роль в судьбах многих жителей Краснодара и Кубани в целом. Они стали прологом новой, ещё более страшной трагедии – немецкой оккупации. 186 мучительных дней и ночей пережили краснодарцы, находясь в оккупации с 9 августа 1942 по 12 февраля 1943. И это уже не подлежит сомнениям и пересудам. Об этом надо говорить, рассказывать и показывать.

Для полноты восприятия к работе прикладывается презентация, иллюстрирующая описываемые события.

**Список литературы**

1. Русский Архив. Великая Отечественная. 5 (2). Москва. 1996. С.330.

2. Каганович Л.М. Памятные записки. М. 1996. С.463.

3. Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945: рассекреченные документы. Хроника событий: в 3-х книгах. Кн.1. Краснодар. 2000. С.328.

4. Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО). 339 сд. Ф. 1668.

Oп. 1. Д. 71. Л. 115.

5. Центр документации новейшей истории Краснодарского края (ЦДНИКК). Ф. 1774-А. Оп. 2. Д. 397. Л.66; Д. 485. Л.28.

6. ЦАМО. 339 сд. Ф. 1656. On. 1. Д. 42. Лл. 13-15.

7. ЦАМО. 339 сд. Ф.1656. On. 1. Д. 44. Л. 15.

8. ЦАМО. 339 сд. Ф. 1656. On. 1. Д. 40. Л. 1.

9. ЦАМО. 16 оиб. Оп. 148449 с. Д. 2. Л. 248.

10. ЦАМО. 339 сд. Ф. 1656. Оп. 1.Д. 40. Л. 3.

11. ЦАМО. 349 сд. Ф. 1668. On. 1. Д. 10. Л. 102.

12. Кубань в годы Великой Отечественной.. Кн. 1. С. 377-

13. Тике. В. Марш на Кавказ. Битва за нефть. 1942/1943. - М.: Изд-во Эксмо, 2005. С. 104.

14. Краснодарскому краю - 65 лет. Страницы истории в документах Архивного фонда Кубани: историко-документальный альбом. Краснодар,

2002. С. 30.

15. Кубань в годы Великой Отечественной... Кн. 1 .С. 338

16. Тике. В. Указ. соч. С. 104.

17. Тике. В. Указ. соч. С. 104.

18. Хаупт. В. Сражения группы армии «Юг». Взгляд офицера вермахта.

М.: Яуза, Эксмо, 2006. С. 201-202.

19. Екатеринодар - Краснодар. Два века города в датах, событиях, воспоминаниях. Материалы к летописи. Краснодар. 1993. С.594.